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There  are more  than  300  ethnic  groups  in  Indonesia  and most  of  them  are  still  living with  their 
traditional  rites,  dances,  fabrics,  architecture,  etc.  along  with  their  modern  living.  The  living 
heterogeneous cultures are signed with almost 7% of the total  living  languages noted  in the world 






in  the designs of modern products,  for example,  traditional motifs used  in modern  clothing or as 






establish  such  information  portal.  Yet,  there  have  been  great  interests  to  collect  the  data  in 
decentralized cultural and ethnic pockets and  local  initiatives  throughout  the archipelago. How  to 
provide a place where all of  the  cultural objects  for easy access by overcoming  the difficulties as 





2. Decentralized  System, participants of data  collecting process do not have  to be at  the  same 
place geographically.  














The programming  system  that  is  incorporated  in  the www.budaya‐indonesia.org  is MediaWiki, an 
open‐source system with strong reliability and endurance that has been years used as computational 
platform in the internet encyclopedia, Wikipedia [5]. In the website, the visitors are expected to be 
user  and  collaborated  for  updating  (and/or  editing)  the  data  altogether  by  the  existing  pages 
showing the data, as well as the provided page for discussions about it. Thus when the data is there, 
the  debate  is  still  wide‐open  for  polemic  among  users  that  might  be  anthropologists,  cultural 
heritage  custodians,  regional  government,  students,  et  cetera  [1].  As  the  database  employs  the 




























For  instance,  there have been more  than 2500 entries of batik designs now  in  the website  (other 
motifs  of woven  fabrics  are  excluded)  from  all  over  the  places  in  the  archipelago.  This makes  it 
possible  to have deeper  analysis of  Indonesian batik designs. An  interesting  finding  is  the  fractal 
geometry in Indonesian batik designs. The geometry that is incorporated in batik designs are fractal 
and  it’s  fractal dimensions are one of the aspects  that made a motif different with  the other one. 
Indonesian batik from places to places, in some cases, can be differed with “computational eyes” by 
calculating  the  fractal  dimensions.  The modern  Yogyakarta  King,  Sri  Sultan  Hamengkubuwono  X, 









































































































regarding  to  their  fractal  dimensions,  histograms  of  the  colors  (most  traditional  batik  uses  the 
organic and natural  colorings), and  so on,  to  see how  they are  clustered  in  such ways  to  see  the 
emerging  clustering.  Interestingly,  the  basic  variables  show  how  the  coloring  techniques  and  the 





































The  similar cases are also conducted  to  Indonesian  traditional  songs. There have been more  than 
500 songs now recorded in the website, and most of them can be converted into the standard digital 
musical format (MIDI). The  latter makes  it possible to observe the mapping of songs  into (western) 
musical notations of the music. Employing some interdisciplinary analysis into the songs, we crunch 









In  advance,  some  economic  aspects  could  be  also  derived  from  the  research,  as  the  complex 
characteristics of Indonesian songs can be incorporated the generative art of music3. The generated 
songs based on the data have been made  it possible to  launch  the  first album of songs generated 
computationally that is probably the first in Asia regions. Here, the songs are generated by computer 























































has made  it possible  to employ modern observation  incorporating  the  fractal geometry  to ancient 
architectural designs. This  recent  finding  shows  that while  Indonesian  traditional batik  shows  the 
implementation  of  fractal  geometry  in  2‐dimensional  space,  the  ancient  architectural  designs 
exhibits  the  works  of  fractal  geometry  in  3‐dimensional  forms.  For  instance,  the  careful 
measurements  and  calculations  to  Borobudur  Temple  shows  how  the  self‐similarity  aspects  are 
shown in the designs giving us a remarks that while Borobudur was consisted with hundreds of small 












































cultural  heritages.  Observing  the  diversity  of  Indonesian  traditional  cultural  data  gives  us  an 
appearance of the local spectrum within world cultural spectrum. Lucky for us that they are all now 
below  an  umbrella  of  a  national  property:  The  Republic  of  Indonesia.  Yet,  when  it  comes  to 
intellectual property  rights,  the owner  in  the manner of management  is  in question. Conventional 




intellectual property  rights,  this might  arise  conflict between parts of  the  community  feeling  it  is 
their rights to  innovate, develop, and  improve certain tangible cultural heritages. For  instance, one 
might  ask who  are  the  custodians of  the unique  “Mega Mendung” batik motifs  from West  Java? 
Some  people  in  Cirebon,  Inderamayu,  Garut,  and  even  some  batik  centers  in  Central  Java  and 
Eastern Java might claim that they have rights to develop the motifs in their batik, as well as, making 
profitable business with  it.  It  is a daunting task to force ourselves to validate the  large amounts of 




























The  Indonesian Archipelago Cultural  Initiatives, while documenting  the data  via  the web  2.0  also 
open discussions and eventually propose a unique way  to  regulate  the  tangible cultural heritages. 




























that  data  is  so  valuable  art‐wise,  science‐wise,  social‐wise,  and  definitely  economic‐wise.  It  is 
interesting  to  see  the  traditional  cultural heritage  lives and  still  in  their  innovation  for more until 





science  and  technology  issues  are  brought  by  the  Kementerian  Riset  &  Teknologi  (Science  & 
Technology),  the  innovation,  improvement,  and  development  is  related  to  the  Departemen 
Perdagangan (Trade), as to the legal issues are handled by the Departemen Hukum dan HAM (Legal) 
and  the  Departemen  Luar  Negeri  (Foreign  Affairs).  The  tangible  cultural  heritages  should  be 
managed  inter‐departmental wise. The monolithic approach would only ruin the complexity of the 
issue as we have seen in the previous sections, and the problem we face from the first section a far 
from being solved. And while we weigh on the advantage that humanity sciences would gain from 
the deeper exploration to the celebration of diversity in Indonesia, it becomes a task of humanity to 
do things right. 
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